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reached close  to 600 members  in  the  late 1960s,  its membership declined 
over the next few decades.  
This decline was due to two main factors. First, the church followed 
the  typical  life‐cycle of churches, with a slow decline  taking place as  the 
church grew older and more established.2 Second, the demographics of the 
surrounding  neighborhood  began  changing  in  the  late  1980s  as  older, 
middle‐class homes were demolished to make way for more lavish homes, 
driving  up  property  taxes.  Many  long  term  members  from  the 
neighborhood sold their houses and moved to the suburbs, often changing 
membership  to  closer  churches.  The  church  transformed  from  a 













These  changes  impacted  the  congregation’s  leadership.  Many 





WUCC  experienced  another  decline  in  2002  after  a  significant 
disagreement  between  the  minister,  elders,  and  church  members.  This 
conflict was multifaceted,  but  stemmed  from  disputes  over  personality, 
vision, and ministry prerogatives of the various leadership groups. Factions 
arose, divisions deepened,  and people began  to  leave  the  church  as  the 
conflict simmered under the surface. The church declined significantly over 
the  next  two  years,  with  the  minister  and  some  of  the  leadership  also 
departing  during  this  time.  The  remaining  leadership  kept  the  church 
together, but those efforts stressed them emotionally and spiritually. They 
cultivated  an  atmosphere  of  love,  perseverance,  and  cohesion  that  still 







church  had  changed  over  the  course  of  the  past  few  years,  with  my 
transition  into  preaching,  the  hiring  of  a  new  associate  minister,  the 
retirement  of  two  long‐time  elders,  and  the  death  of  a  deacon.  The 
congregation  had  two  elders,  nine  deacons,  and  a  number  of  other 
unofficial ministry  leaders who helped oversee various ministries within 
the church.3 
















to  develop  a  deeper  spiritual  life  to  sustain  them  as  they  serve  the 
congregation.  I  arrived  at  this  conclusion  using  various  ethnographic 
approaches. 
Over  the  course  of  eighteen  months  I  conducted  two  separate 
ethnographic  studies  of  WUCC:  appreciative  inquiry  interviews  and  a 
series  of  informal  conversations.  I  discovered  a  number  of  themes 
regarding  leadership  and  spirituality.  First,  some  of  the  leadership  felt 
“stretched”  by  administration  and  pastoral  care  needs.  They  were 




think  I have any  spiritual  conversations with people  from  church.” This 
statement was both disheartening and  enlightening and demonstrated a 
need  to  develop  a  deeper  spirituality  among  the  leaders  of  our 
congregation. Additionally, I discovered that many of the leaders also had 
a  mistaken  understanding  of  spiritual  leadership.  Many  saw  spiritual 
leadership  through  the  lens of  a business model, with productivity  and 
action  as  the  metrics  of  success.  As  a  congregation,  WUCC  needed  to 
change  its  understanding  of  leadership  in  order  to  be  faithful  to God’s 
mission. 
These  interactions  suggested  a  narrative  of  concern  facing  the 
congregation: we must develop spiritual leaders who are deepening their 
relationship with God. This, in turn, would allow them to better serve the 
congregation. Leaders  cannot hope  to  lead  others  closer  to God  if  they, 
themselves,  are  not  in  the  process  of  spiritual  formation.  In  order  to 
facilitate  this change, however, WUCC needed an  intentional curriculum 
that  integrates  new  patterns  of  leadership  with  spiritual  formation 
exercises,  allowing  these  existing  leaders  to  develop  a  deeper,  more 
intentionally spirituality that would shape their leadership practices.  
While there were many options on where to begin, I thought that the 
best  course  of  action  would  be  the  creation  of  a  spiritual  leadership 
formation  curriculum  tailored  to  the  specific needs of our  congregation. 
This curriculum focused on Philippians, especially the Christ hymn (Phil 
2:5‐11), as its primary text for developing a model of spiritual leadership. 
Specifically,  this  curriculum  focused on  the development of a Christlike 






formation  practices.4  Using  Paul’s  theology  of  phronesis  as  a  model  of 
Christian  leadership,  this  curriculum  emphasized various  aspects of  the 
Christ hymn to show how the imitation of Christ transforms spiritual life 










Jesus becomes  the ultimate  example of  spiritual  formation, as Paul  then 
commands  them: “Let your mindset be  the same as  that of Christ  Jesus” 
(Phil  2:5).  Philippians  also  integrates  themes  of  spiritual  leadership 
throughout the epistle. Paul addresses his letter specifically to the leaders 

































citizenship  and  those  who  did  not;  those  with  citizenship  had  greater 
societal  worth.  Those  in  Philippi  prided  themselves  on  their  Roman 
citizenship,9 but Paul calls them to a citizenship that trumps all: citizenship 







development  of  a  lifestyle  based  on  the  example  of  Christ.  As  Meeks 
contends,  “this  letter’s most  comprehensive purpose  is  the  shaping of  a 
Christian  phronesis,  a  practical  moral  reasoning  that  is  ‘conformed  to 
[Christ’s]  death’  in  hope  of  his  resurrection.”10  This  phronesis  should 
influence every aspect of their lives: their civic actions; their relationships 
with those both inside and outside of the church; and their values, with the 




                                                                 
8 Moisés Silva, Philippians, Baker Exegetical Commentary on the New Testament, 
2nd ed. (Grand Rapids: Baker Academic, 2005), 80. In Acts 23:1 also translates this idea as 
“fulfilled my duty”  (NIV)  or  “lived my  life”  (ESV)  before God,  implying  life  lived  in 
accordance to one’s obligations. 















sight  of  the  semantic  nuances  conveyed  by  the Greek  phronesis. Others 
translate it as “mindset,” “practical moral reasoning,” or “thinking.”12 Fowl 























Paul  uses  the  plural  to  demonstrate  that  this  is  a  calling  for  all  of  the 
Christians, not  just a select few. This is the attitude that should permeate 
the church as a whole.15  





the  New  Testament  (Grand  Rapids:  Eerdmans,  1995),  209;  Meeks,  “The  Man  from 
Heaven,” 333. Meeks also uses “practical reasoning” and “practical wisdom.” 


















Jesus showed  the ultimate humility by moving not  just  from  the highest 
level (“equality with God”) to the lowest (“the form of a servant”), but also 







aside  the  privileges  of  his  position  to  practice  humility  in  order  to 
demonstrate the character of God to us. He also serves as the exemplar of 
                                                                 
life ‘within you (all)’ is life ‘within’ Christ. For this reason, there must be a correspondence 
between Christ and believers, between his story and theirs, between the hymnic narrative 














in  Paul’s  Narrative  Soteriology  (Grand  Rapids:  Eerdmans,  2009),  122.  Fee  adds  deeper 
understanding to this position, contending that it is through these two actions that Christ 
confronts  Greco‐Roman  societal  values:  Christ,  as  God,  “did  the  antithesis  of  ‘selfish 
ambition’ by pouring himself out and becoming a servant, and as a man the antithesis of 
‘vain conceit’ by humbling himself to death on a cross.” See Fee, Philippians, 187. 








aspect of  their  lives.  In 2:2, Paul  calls  the Philippians  to have “the  same 





encourage  these  Christians  but,  instead,  to  mold  their  behavior  and 
thinking. As Gorman contends, “The purpose of Paul’s letters . . . is pastoral 
or spiritual before  it  is  theological. Today we might speak of his goal as 
spiritual  formation.”19  Those who  are  practicing  spiritual  formation  are 
developing a Christlike phronesis in their lives. 
This is especially true for the leadership of the Philippian churches. 
Although  the  letter  is  addressed  to  the  entire Philippian  church  (“to  all 
God’s holy people  in Christ Jesus at Philippi”),  it  is the only  letter  in the 
entire Pauline  corpus  that  is  addressed  specifically  to  the  leaders of  the 
church:  “together  with  the  overseers  and  deacons”  (Phil  1:1).20  Paul  is 














30,  a  “brother  and  fellow worker  and  fellow  soldier,”  one  of  their  own 
Christian community who was sent to Paul. Epaphroditus endured illness 
                                                                 
19 Gorman, Cruciformity, 4.    
20  Paul  does  not  specifically  address  these  leaders  again  in  the  epistle.  In  4:3, 






and  “risked  his  life”  for  “the  work  of  Christ”  (2:30).  Epaphroditus  is 
presented as one who puts the needs of the Gospel above his own health. 
Finally, Paul uses his own life as an example of the Christian mindset. In 





















Their  fellowship  in  Christ  must  transform  their  relationship  with  one 
another, challenging them to put humility and Christlikeness first. 




                                                                 
21 O’Brien, Philippians, 382‐391; Fowl, Philippians, 152‐53. This is especially poignant 
through Paul’s use of accounting language. His old advantages that were a gain are now 
losses  in  comparison  to  the  gain  he  finds  in  Christ.  Nothing  is  more  important  than 

















The  core of  this  intervention  is  spiritual  leadership. What does  it 
mean to be a spiritual leader, and how does that stand in contrast to other 
forms  of  leadership  practiced  in  politics,  corporations,  institutions,  and 
even the church? It is through the phronesis of Christ that this distinction is 
best understood.  
Leadership  is,  simply,  “a  relationship  of  influence  in  which  one 










Spiritual  leadership,  in  contrast,  is patterned after  the  example of 
Christ and his humility. Spiritual leadership is less about power and more 






Spirit,  in  the  community  of  faith,  for  the  sake  of  the  world.”24  It  is  an 
ongoing process in which we partner with God to draw closer to God and 
be  transformed  more  and  more  into  God’s  likeness.  This  takes  place 
primarily  through participation  in various experiences and practices  that 
deepen our relationship with God through the guidance of the Holy Spirit. 
These practices help one be conformed to the phronesis of Christ. 




Issues, Contemporary Challenges,”  in Life  in  the Spirit: Spiritual Formation  in Theological 





Spiritual  leadership  starts  with  the  heart  of  the  leader.  Many 
churches  choose  leaders  for  their perceived  expertise  in business or  life. 
Congregational leaders are often thought to understand spiritual formation 
and already be applying these practices in their lives. Many congregational 
leaders are  lost on how  to practice spiritual  formation, however. Thus,  I 
determined that WUCC needed to “strengthen the soul of our leadership,”25 
helping them be conformed to the phronesis of Christ.  






the  spiritual  thirst of  the  congregation. Only  those who have  connected 






















guides. She  says  that  the best guide  for  a  spiritual  journey “is one who has made  the 
journey him‐ or herself . . . and thus knows something about the terrain, the climate, the 
beauties, dangers and challenges present at each point along the way.” Only those who 
have spent  time with God  in  the  joys and pains of  life have  the ability  to guide others 
through similar spiritual moments. 







fit  into  four  main  criteria:  diversity  of  age,  race,  and  background; 
demonstration of spiritual maturity in their lives; the exercise of leadership, 
but  not  in  a  formal  position  within  the  congregation;29  and  expertise  in 
leadership or in curriculum development/implementation. 
In  the  summer of 2015  I worked with  the elders and ministers  to 
create a  list of approximately  fifteen  individuals who  fit  these  criteria.  I 
asked eight of those individuals if they would participate; six agreed to be 
a  part  of  this  intervention.  Due  to  life  situations  and  work  conflicts, 
however,  only  four  individuals  were  able  to  participate  in  the  entire 
curriculum development process. These  individuals  ranged  in  age  from 
thirty  to sixty‐five. Three of  the CDT members were white and one was 
African‐American.30  Two  of  the  participants  had worked  in  the  field  of 
education  as  teachers,  teaching‐coaches,  and  curriculum  specialists. 
Another  member  currently  serves  as  the  head  of  a  local  governmental 
organization, and he had served in positions of governmental and church 
leadership for more than thirty years.  
The  CDT  agreed  to  participate  in  the  curriculum  development 
process.  This  process  would  consist  of  a  weekend  retreat  and  eight 







weekend  in  October,  2015.  The  goal  of  this  retreat  was  to  outline  the 
theology of the project so that all of the members of the CDT would operate 
from  the  same  theological  framework. The  retreat  took place  on  Friday 
evening and Saturday morning, and consisted of five sessions spread out 
over  those  two days. For  the  retreat  I provided a notebook of notes and 
readings  to  facilitate  the  discussion  with  the  CDT.  These  notes  ran 
concurrent with the lessons and provided a resource for them to use both 











retreat  also  interwove  times of worship, prayer,  reflection,  and  spiritual 
formation exercises. 
The  first retreat session  focused on  the difference between secular 
and spiritual  leadership, especially  in  terms of characteristics, goals, and 
management  processes.  We  looked  at  different  models  of  spiritual 
leadership and discussed which was the most effective  in congregational 
ministry. Specifically, we examined the missional leadership model and its 








leadership. Our understanding  of  spiritual  leadership  changed  over  the 
course of this intervention, requiring us to create a new model.  
The next three sessions of the retreat worked through a theology of 





included  the  breath  prayer  and  the  Jesus  prayer,31  lectio  divina,  artistic 
representation, worship, and silence/meditation.  
The  fifth  session was different  from  the preceding  four.  I  invited 
WUCC’s elders and deacons to participate in this session with the CDT. The 
                                                                 
31 The Jesus prayer is a short prayer that states, “Lord Jesus Christ, Son of God, 
have mercy on me, a sinner.” 





goal was  to brainstorm about  these  leaders wanted grow and mature  in 
their  spiritual  leadership.  I wanted  these  leaders  to  help  determine  the 
course of the intervention and curriculum. Both elders, seven deacons, and 
the associate minister attended the retreat. 
The  members  of  the  CDT  took  turns  presenting  some  of  the 
information they had learned over the course of the retreat. This allowed 
me  to  ascertain  how  well  they  had  internalized  and  processed  the 
information  they  had  been  presented.  All  members  of  the  CDT  spoke, 
sharing  the  theology of Philippians and  their understanding of  spiritual 
leadership  and  spiritual  formation  with  the  group.  At  this  point,  I 
addressed  the WUCC  leaders,  seeking  to understand  the ways  in which 
they  wanted  to  grow  closer  to  God  and  be  formed  spiritually.  Their 
responses were varied:  some desired a deeper  intimacy with God while 
others wanted  to  be  serving  in  the  community. These  responses  can  be 
placed  in  three main  categories:  internal,32  relational,33  and  communal.34 







curriculum  together. These sessions  lasted approximately  two hours and 
incorporated reflection on the week’s spiritual practices, a discussion of the 





Each session began with a prayer,  followed by a  reflection on  the 
spiritual practice(s) assigned for the week. These practices were chosen to 
correspond with  the  theme  for  the  upcoming  session.  For  example, we 
would practice service and then reflect on that experience before discussing 












experiences  with  the  spiritual  practice(s).  Every  member  of  the  CDT 
facilitated  these  discussions.  These  reflections  were  spiritually  and 
relationally  formative;  there  were  often  moments  of  vulnerability  and 









reading. We would  start  each  session  by  creating  a  purpose  statement, 
which would reflect the goal that the curriculum was hoping to achieve in 
that  lesson.  We  worked  through  the  theme,  reading  the  passages  and 
creating questions for the curriculum. These questions were then narrowed 





We  would  practice  this  exercise  together,  if  needed,  and  then  close  in 
prayer. Each week there was homework designed to help the participants 




helping us understand  the process  of  curriculum writing,  from  crafting 
purpose statements to writing open‐ended questions to shaping a narrative 
from  the  flow of  the questions and discussion.  In each  session one CDT 
member reminded us  to  focus on aspects of  leadership, not  just spiritual 
formation or biblical knowledge. Each individual brought their own unique 





entire  intervention. The curriculum was originally designed  to  last eight 





sessions;  due  to  the  influence  of  the  CDT,  however,  we  created  an 
additional two lessons. 
It was this process of communal discernment and reflection that also 
led  to  a  significant  change  in  our understanding  of  spiritual  formation. 
Originally, in the course of this intervention, we based our curriculum on 
the missional leadership model presented in figure 1. Over the course of the 
intervention,  however,  we  began  to  see  problems  with  this  model  of 
leadership for our definition of spiritual leadership. Through the course of 



















this model  is  to acknowledge  that  leaders have roles and responsibilities 
that are unique from others in the congregation, but also that everyone has 
a part to play. Leaders are being shaped into the image of Christ through 




formed  as  well.35  Spiritual  leaders  are  those  who  are  developing  the 
phronesis  of  Christ  in  their  own  lives,  imitating  him  in  their  thinking, 
obedience, kenosis, and humility.  
Over the course of these eight sessions the CDT created a spiritual 




























































                                                                 
35 This model would also acknowledge the fact that God is at work in the hearts 









Each of  these  lessons  integrates biblical reflection, group discussion, and 




Overall,  the  curriculum  and  the  group  process  are  effective  at 
helping  existing  spiritual  leaders  develop  a  deeper  understanding  of 
spiritual  formation  and  spiritual  leadership.  I  collected  data  from  three 
different  points  of  view:  insider  evaluation,  outsider  evaluation,  and 
researcher  evaluation.  Utilizing  data  triangulation,36  I  compared  these 















overall perception of  the CDT. During  the  final  session  I handed out an 
evaluation question for the CDT to consider.37 This evaluation allowed the 
CDT  to  judge  the  curriculum  from  their  own  experiences  with  the 
curriculum in the process of development. We then discussed their views 
within the group, which allowed the exchange of ideas and permitted new 
                                                                 























to  be  efficacious  for  developing  a  deeper  understanding  of  spiritual 
leadership.  It  is especially effective at helping existing  leaders develop a 
deeper understanding of  spiritual  leadership while enhancing  their own 
spiritual  practices. Once  this  curriculum  is  implemented  at WUCC, we 
should expect  that  leaders would develop a more Christlike phronesis  in 
their own lives while viewing spiritual leadership differently. It would be 
up  to  the  leaders,  however,  as  to  whether  or  not  they  integrate  these 
spiritual practices and new perspectives on leadership into their lives. I am 
looking to create an ongoing process of coaching, guiding these leaders as 
they  leader  others  to  develop  a  Christlike  phronesis. Discipleship  is  the 
second goal of spiritual leadership. As the group completes the curriculum, 
they are encouraged to gather a small group to participate in the curriculum 
together, with  the  leader  now  serving  as  group  facilitator.  The  original 
facilitator  could  transition  into  a  coaching  role, walking  alongside  these 
leaders  as  they  disciple  others  while  also  encouraging  these  leaders  to 
continue  their  own  spiritual  development.  Ideally,  these  leaders would 
meet  once  a month  to  check  in  and  encourage  one  another  in  ongoing 




The  process  of  curriculum  development  would  be  a  wonderful 
exercise  for congregational practitioners. As  I  interacted with  the CDT,  I 
learned a lot about my own leadership style. I was also influenced by the 





great  effect.  By  allowing  others  to  take  ownership  in  the  development 












leaders  deepen  their  own  understanding  of  spiritual  development  and 
spiritual  leadership.  Churches  could  take  this  existing  curriculum  and 
nuance  it  to  their own polity and  leadership needs. It would  introduce a 




This  curriculum  has  already  impacted  the  life  and  ministry  of 
WUCC. The members of the CDT still comment on how their spiritual lives 
were  impacted by  this  intervention. Three of  the CDT members are also 
involved  in new areas of ministry, as both participants and  leaders, after 
having participated in this process.  
During  the  summer of 2016,  this  curriculum was adapted by our 
associate minister for use with the small group leaders of WUCC. Both the 
existing and new  leaders used parts of this curriculum to develop a new 
understanding  of  spiritual  leadership  within  their  small  group.  This 
curriculum proved to be too cumbersome for this group, however, due to 
its  length and scope. As a  result,  I am also  in  the process of editing  this 
curriculum,  creating  individual  homework  portions  to  be  completed 
during the week as well as a group discussion portion. My hope is that this 
edited curriculum could be implemented in a variety of different settings. 




While  the overall  impact of  this  curriculum  is not yet known, we 
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